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ABSTRAKT
Ueb aplikacionet që ofrojnë sistemet e rekomanduara tani më janë bërë trend që çdo uebfaqe t’i
ketë në mënyrë që ta tërheqin përdoruesin dhe “mos ta lejojnë atë që të kalojë pa e klikuar
sugjerimin e rekomanduar”. Kjo është arritur duke përdorur teknika të ndryshme si:
Collaborative filtering, Content-Based filtering dhe Hybrid filtering, ku kjo e fundit ndihmon për
tejkalimin e sfidave që na shfaqen në sistemet e rekomanduara.

Përdorimin e cloud shërbimeve na ofrojnë shumë kompani mirëpo ndër ato më të njohurat janë:
Microsoft Azure, Amazon Web Services dhe Google Cloud. Studimet e shumta tregojnë që për
të krijuar një sistem rekomandues nga fllimi është shumë sfidues, pasi që na nevojitet për të
gjeneruar të dhëna në mënyrë që rekomandimet të jenë të suksesshme. Prandaj, brenda kësaj
teme të diplomës është analizuar mundësia e krijimit të këtyre sistemeve përmes teknologjisë
cloud dhe integrimit të tyre në aplikacionet tona. Prototipi i zhvilluar si pjesë e këtij hulumtimi
ka të integruar disa algortime në të cilat është i mbështetur Azure Cognitive Search të cilat janë:
algoritmi klasik i ngjashmërisë dhe algoritmi Okapi BM25. Nga dy skenariot që i kemi bërë në
këtë prototip, rezultatet na tregojnë se koha minimale e përgjigjes gjatë kërkimit është 216 ms
dhe 346 ms.
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1

HYRJE

Sistemet e rekomanduara janë sisteme të automatizuara ku qëllimi i tyre është të bëjë filtrimin e
entiteteve, ku këto entitete mund të jenë si: produkte, muzika, filma e gjëra të tjera [1]. Në
shumicën e ueb-faqeve e-Commerce mund të kuptojmë se këto ueb-faqe përdorin sisteme të
rekomanduara duke filluar nga YouTube, Netflix, Amazon, eBay e shumë të tjera. Këtë mund ta
kuptojmë nga pamjet që na shfaqën pas disa ndërveprimeve që kemi me këto faqe në qoftë se ne
jemi të regjistruar. Nëse jemi në YouTube apo në Netflix dhe po kërkojmë një film të një zhanri,
atëherë shumë lehtë do të shihet se kurdo që të kthehemi përsëri tek këto faqe do të shfaqen filma
të tjerë me përmbatje të ngjashme. E gjithë kjo ndodh për arsye të ruajtjes së sistemit të asaj që
ne paraprakisht kemi kërkuar, apo në bazë të vlerësimeve tona që i kemi dhënë këtyre
produkteve (në këtë rast filmave) [2].

Përdorimi i sistemeve të rekomanduara është benefit si për bizneset ashtu edhe për përdoruesin,
pasi që biznesi përfiton duke i ofruar klientit gjëra që ai mund të jetë i interesuar që ti blej ato,
pra që ti shes më lehtë dhe më shpejt, pra duke e kuptuar se çka dëshiron klienti, ndërsa klienti
nga kjo përfiton sepse nuk harxhon kohë për të gjetur gjëra të reja me përmbatje qe ai dëshiron
[3].
Për të shikuar filma në faqet e cekura më lartë, apo për të blerë produket dhe gjithashtu duke
funksionuar teknikat e sistemeve të rekomanduara, brenda temës do të propozohet mundësia e
përdorimit të shërbimeve të teknologjisë Cloud, duke na mundësuar zhvendosjen e fuqisë
procesuese brenda këtyre ofruesve të shërbimeve.

Cloud computing është teknologji që ndihmon në ofrimin shërbimeve përmes ofruesve të kësaj
teknologjie dhe përdoruesit mjafton të kenë një lidhje stabile të internetit për t’iu qasur këtyre
shërbimeve kurdo dhe kudo në botë [4].
Andaj, si pjesë e kësaj teme të diplomës do të hulumtohet mundësia e integrimit të sistemeve
rekomanduese duke përdorur shërbimet e teknologjisë Cloud nga ofruesi Azure. Ndërveprimi në
mes përdoruesit dhe aplikacionit do të jetë i lehtë dhe i qartë për të kryer mundësinë e kërkimit të
librave të cilat i kemi të ruajtura në hapësirat ruajtëse të Azures.
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Figura 1.1: Struktura e temës

Siç po shihet në figurën 1.1, është bërë paraqitja struktura e kësaj teme, andaj për të ardhur deri
tek pjesa e prototipit dhe gjenerimit të rezultateve hulumtuese ne kemi ndjekur hapat në vijim:
•

Në kapitullin e parë, në Hyrje, treguam për rëndësinë e sistemeve të rekomanduara dhe
teknologjisë cloud computing si dhe njoftuam lexuesit mbi mundësinë e integrimit të
sistemeve rekomanduese përmes teknologjisë cloud, qëllim ky kryesor i kësaj teme.

•

Pastaj në kapitullin e radhës, që është Shqyrtimi i litraturës, kemi bërë një hulumtim në
sistemet e rekomanduara, në teknikat e përdorura brenda sistemeve të rekomanduara,
sfidat që hasim në sistemet e rekomanduara dhe pastaj shyqrtimi i literaturës vazhdoi në
cloud computing ku këtu treguam për mënyrat e vendosjes së shërbimeve të cloud-it,
modelet e cloud computing dhe krejt në fund të këtij kapitulli kemi ofuresit e cloud-it.
Pastaj vjen kapitulli i tretë në të cilin është definuar problematika e kësaj teme, është
dhënë një numër i objektivave përmes të cilave ne kemi arritur deri tek qëllimi i temës.

•

Kapitulli i katërt është kapitulli i metodologjisë, në këtë kapitull tregojmë për
metodologjinë e përdorur, gjuhët programuese të cilat janë përdorur për zhvillimin e
2

prototipit, libraritë të cilat janë përdorur dhe po ashtu cloud shërbimi i cili është përdorur
për zhvillimin e këtij prototipi.
•

Pastaj në kapitullin e pestë është dizjanimi dhe implementimi ku këtu tregojmë paternin
arkitetkturor të prototipit në zhvillim, pastaj kemi integrimin e Azure Cognitive Search në
aplikacionin tonë, dhe disa raste kërkimi (search) duke përdorur cloud shërbimet.

•

Dhe krejt në fund është kapitulli rezultate dhe analiza ku ne kemi shfaqur disa raste të
testimit të kërkesave me numër të ndryshëm të të dhënave.

3

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Në këtë kapitull kemi shqyrtuar historikun e sistemeve të rekomanduara e cila filloi të bëhej e
rëndësishme që nga vitet e nëntëdhjeta, po ashtu këtu kemi treguar teknikat e përdorura të
sistemeve të rekomanduara të cilat janë: Filtrimi Content Based, Filtrimi Collaborative dhe
Filtrimi Hybrid.

2.1

Historiku i sistemeve të rekomanduara

Sistemet e rekomanduara u bënë të rëndësishme gjatë vitëve të nëntëdhjeta, pasi që uebi u bë një
medium i rëndësishem për transaksionet e biznesit dhe tregtisë elektronike [5]. Aggarwal [7]
theksoi se uebi u bë i njohur për mundësitë e papara për personalizim të informacionit gjë e cila
nuk ishte e mundshme në programet e zhvilluara më parë. Në veçanti, ueb-i siguroi lehtësi në
koleksionimin e të dhënave dhe me shfrytëzimin e këtyre të dhënave të shumta i shtohet edhe një
ndërfaqe miqësore që mundëson rekomandimin e artikujve pa intervenimin e përdoruesit.
Rekomandimet në të dhënat e mëdha kanë pasur mangësi. Marrja e informacionit, zhvillimi i
shpejt i IT, makinat kërkuese u bënë kanali kryesor që përdoruesi ndërvepronte për të marrë
informata. Megjithatë, jo efikasiteti i listimit të artikujve për të cilët ishte i interesuar përdoruesi,
krijonte eksperienca jo të kënaqshme për përdoruesit, duke pasur parasysh se një numër i listuar i
artikujve si përgjigjje ndaj kërkesës së përdoruesit ishte i panevojshëm [6]. Andaj, qëllimi
kryesor i integrimit të kësaj teknologjisë në platformat e ndryshme ishte ngritja e personalizimit
të shërbimeve, duke tentuar të përafrojnë nevojën e përdoruesit dhe artikujt të cilat iu sugjeronin
për të lexuar, për të blerë, për të shfrytëzuar e kështu me radhë. Duke krahasuar makinat
kërkuese tradicionale, shihet se me integrimin e teknologjisë së sistemeve rekomanduese, këto
makina përjetuan një zhvillim të mëtutjeshëm, sidomos në rastet e platformave që përfshiheshin
fushat e tregtisë elektronike.
Sipas Ricci, Sistemet e rekomanduara janë mjete softuerike të cilat ofrojnë sugjerime të mençura
të artikujve tek user-ët e tyre [7], ndërsa sipas Badhe: Një sistem rekomandues është një nënklasë
e sistemit të filtrimit të informacionit që synon të parashikojë ‘vlerësimin’ ose ‘preferencën’ që
një përdorues do t’i jepte një artikulli [8].
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Ndërsa brenda kësaj teme, sistemet e rekomanduara nënkuptohen si sisteme të mençura të cilat e
vëzhgojnë përdoresin në çdo veprim të tij në mënyrë që të ofrojnë rekomandime të bazuara në
veprimet paraprake te përdoruesit me aplikacionin apo produktin.
Për më shumë detaje se si funksionojnë teknikat që përdorën për të rekomanduar artikuj do të
shqyrtohen në kapitullin e ardhshëm.

2.2

Teknikat e përdorura brenda sistemeve të rekomanduara

Sot, teknikat më të njohura në sistemet e rekomanduara përfshijnë:
•

Collaborative filtering

•

Content-based filtering

•

Hybrid filtering

Këto tri metodat formojnë shtyllat themelore të hulumtimit në sistemet rekomanduese. Uebi ua
mundëson përdoruesve që ta sigurojë një reagim të tyre në lidhje me pëlqimet ose mospëlqimet e
artikujve nga përdorues të ndryshëm, e gjithë kjo mundësohet vetëm me një koment, me një
klikim të mausit në dritarën e vlerësimeve, përmes kohës së shpenzuar brenda atij artikulli apo
edhe analizës së përmbajtjes tekstuale të artikullit në fjalë. Teknika më e thjeshtë tipike për të
ofruar reagim është në formën e vlerësimeve (ratings) ku user-i mund të zgjedh një vlerë në bazë
të numrave për ta vlerësuar sistemin. Shembull, një veprim i një përdoruesi i cili shpreh
interesim për ta blerë një artikull ose vetëm për ta shikuar mund të shfrytëzohet nga ana e
sistemit si një lloj miratimi se ky përdorues është i interesuar apo pëlqen këtë produkt. Ideja
bazike e sistemeve të rekomanduara është përdorimi i burimeve të ndryshme të të dhënave për të
nxjerrë një përfundim interesant dhe preferencat e konsumatorëve. Entiteti të cilit i është ofruar
rekomandimi referohet si përdorues, dhe produkti që rekomandohet referohet si një artikull
(item), prandaj analiza e rekomandimit shpesh bazohet në bashkëveprimin e mëparshëm midis
artikujve dhe përdoruesve, pasi që një bashkëveprim në mes këtyre dy entiteteve në të kaluarën
janë treguesit më të mirë të rekomandimeve në të ardhmen [6].
5

Parimi kryesor i rekomandimeve është varësia që ekziston midis përdoruesit dhe artikullit.
Për shembull, një user që është i interesuar në një dokumentar historik është më e mundshme që
të interesohet në një tjetër dokumentar historik ose ndonjë program edukativ, sesa në ndonjë film
aksion. Sa më i madh që është numri i artikujve të vlerësuar nga një përdoures, parashikimet
bëhen më të sakta në lidhje me sjelljen e ardhshme të user-it. Pra, sistemet e rekomanduara janë
mjete softuerike që user-ëve i shfaqin sugjerime të sakta [9].
Rritja e shitjeve të produkteve është qëllimi kryesor i një sistemi rekomandues, mbi të gjitha,
sistemet rekomanduese përdoren nga tregtarët për të rritur fitimin e tyre. Duke u rekomanduar
përdoruesve artikuj të zgjedhur me kujdes, sistemet e rekomanduara sjellin artikuj përkatës për
përdoruesin, kjo e rrit vëllimin e shitjeve dhe fitimet për tregtarin.
2.2.1 Filtrimi Content Based
Filtrimi content based punon më të dhëna që përdoruesi jep, në mënyrë të qartë duke vlerësuar
(rating), ose në mënyrë të nënkuptuar [10]. Duke u bazuar në këto të dhëna gjenerohet profili i
një përdoruesi i cili pastaj përdoret për t’i bërë rekomandime përdoruesit. Sa më shumë që user-i
kërkon në inputet ose klikon në gjërat që atij i interesojnë, rekomandimet e ardhshme do të jenë
më shumë dhe më të sakta.

Figura 2.1: Filtrimi i bazuar ne teknikën Content-Based [11]
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Në figurën 2.1 kemi paraqitur filtrimin e bazuar në teknikën content-based. Konceptet e
përdorura në rekomandimet e content-based janë: Term Frequency (TF) dhe Inverse Document
Frequency (IDF) [10], ku këto koncpete përdoren në sistemin e marrjes së informacionit dhe
gjithashtu mekanzimat e filtrimit të content-based. Këto përdoren për të përcaktuar rëndësinë
relative të një dokumenti, artikulli, lajmi, filmi.
𝑇𝐹(𝑤, 𝑑) =

𝑛𝑑𝑜𝑑ℎ𝑗𝑎 𝑒 𝑤 𝑛ë 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑑
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑓𝑗𝑎𝑙ë𝑣𝑒 𝑛ë 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑑

....(1)

Siç po shihet në formulën 1, term frequency është frekuenca e një fjale(w) në një dokument(d).
TF përcaktohet si raport i shfaqjes së një fjale në një dokument me numrin e përgjithshëm të
fjalëve në atë dokument. Hapi fillestar është që të krijojmë një fjalor të fjalëve unike dhe të
llogarisni TF për secilin dokument. TF do të jetë më shumë për fjalët që shfaqen shpesh në një
dokument dhe më pak për fjalët e rralla në një dokument. [12].
𝐼𝐷𝐹(𝑤, 𝐷) = ln (

𝑁𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑣𝑒 (𝑁) 𝑛ë 𝑝ë𝑟𝑚𝑏𝑙𝑒𝑑ℎ𝑗𝑒 𝐷
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑛𝑒𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑞ë 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑏𝑎𝑗𝑛ë 𝑤

) ...(2)

Siç po shihet më lartë kemi formulën e dytë që është - Inverse Document Frequency.
Kjo formulë paraqet matjen e fjalëve të rëndësishme. Frekuenca e termave (TF) nuk merr
parasysh rëndësinë e fjalëve. Disa fjalë të tilla si 'e', 'dhe', e të tjera mund të jenë më shpesh të
pranishme, por kanë pak rëndësi. IDF siguron peshën e secilës fjalë bazuar në frekuencën e saj
në përmbledhjen D [12].
𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹 (𝑤, 𝑑, 𝐷) = 𝑇𝐹(𝑤, 𝑑) ∗ 𝐼𝐷𝐹(𝑤, 𝐷)....(3)

Siç po shihet më lartë në formulën e tretë (3), kemi formulën e fundit e cila është: term frequency
– inverse document frequency (TFIDF) e cila është produkti i TF dhe IDF.
TFIDF – i jep peshë më shumë fjalës e cila është më e rallë në komplet dokumentin, dhe i jep më
shumë rëndësi fjalëve që janë me shpesh në dokument.
Disavantazh i kësaj është se fjalët që janë sinononime njëra me tjetrën TDIF nuk mund t’i
dallojë. [12].
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2.2.2 Filtrimi Collaborative
Kjo metodë e filtron informacionin duke përdorur ndërveprimet dhe të dhënat e mbledhura nga
sistemi dhe nga përdoruesit e tjerë. Kjo teknikë bazohet në idenë se përdoruesit që kanë vlerësuar
diçka më herët, me gjasë se do t’iu shfaqet përmbajtje e njejtë në të ardhmen [13].

Figura 2.2: Filtrimi i bazuar në teknikën Collaborative Filtering [11]

Në figurën 2.2 kemi paraqitur filtrimin e bazuar në teknikën collaborative filtering, kjo teknikë
fokusohet në lidhjet ndërmjet përdoruesit dhe artikullit.
Tipet e filtrimit collaborative janë: memory-based collaborative filtering dhe model-based
collaborative filtering [14]. Memory based collaborative ndahet në: User-user filtering, Item-item
filtering.
Memory-based collaborative filtering: Bëhet kryesisht duke e kujtuar matricën e ndërveprimit të
userit me artikullin, vlerësimin që user-i ia jep atij artikulli.
Item-item filtering: Nëse user-i A e pëlqen një artikull X, dhe artikulli y dhe z janë të njejtë në
veti me artikullin X, atëherë y dhe z do të rekomandohen të user-i.
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Model-based collaborative filtering: Këtu në këtë model, për të arritur parashikimin janë
përdorur metodat e machine learning dhe data mining [5].
Këtu janë disa metoda: Clustering algorithms, Matrix factorization based algorithm, Deep
learning methods.
Clustering Algorithms: Është grupimi i pikave të të dhënave në krijimin e ndarjeve duke u
bazuar në ngjashmëri. Përdorin algoritme si K-nearest për të gjetur fqinjët më të afërt [14].
Matrix factorization based algorithms: Ashtu siç numrat e mëdhenj mund të faktorizohen në
numra të vegjël, matrica e ndërveprimit user-artikull mund të faktorizohet në dy matrica dhe këto
dy matrica mund të përdoren për të gjeneruar prap matricën e ndërveprimit [14].

Benefitet e sistemeve të rekomanduara janë:
1) Qarkullimi i uebfaqes
2) Tërheqja e blerësit
3) Kalimi nga blerësi në konsumatorë
4) Rritja e numrit të artikujve për porosi
5) Rritja e vlerës mesatare të porosisë
6) Ulja e ngarkesës së punës dhe shpenzimet e përgjithshme
7) Sigurimi i raporteve
8) Ofrimi i këshillave
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Figura 2.3: Filtrimi Collaborative në Amazon bazuar në vlerësime (ratings) [15]

Këtu në figurën 2.3 kemi paraqitur një rast të kërkimit në Amazon dhe këtu mund të shohim
filtrimin bazuar në teknikën collaborative që është i shfaqur tek secili libër në formën e
vlerësimit apo ratings.

2.2.3 Hybrid Filtering
Filtrimi hibrid është sistemi që kombinon teknikën e filtrimit collaborative dhe filtrimit contentbased, për të ofruar një rekomandim më të mirë i cili nuk do të kalonte ‘i pa klikuar’ [16]. Kjo
teknikë ka ardhur për të kapërcyer disa probleme të zakonshme sic është cold start,
problemi i sparsitetit [17]. Një motiv tjetër prapa implementimit të filtrimit hibrid është se
përmison saktësinë dhe efikasitetin e procesit të rekomandimit [18].
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Figura 2.4: Filtrimi i bazuar në teknikën Hybrid Filtering [19]

Në figurën 2.4 kemi paraqitur filtrimin e bazuar në teknikën hibride (Hybrid Filtering).
Procesi i rekomandimit të dokumenteve përfshin 3 hapa: Fillimisht, studiuesit duhet që ta
ndërtojnë profilin e përdoreusit Puser nga dokumentet e publikuara duke përdorur skemën e time
frequency, dhe i llogarisin veçoritë e vektoreve FPi(

i=1, .., t)

për secilin dokument kandidat nga

skema TF-IDF, i gjejnë N-dokumentet me rezultatet më të larta të ngjashmerisë me cosinusin
së dyti, algoritmi collaborative filtering operon me matricën e citimit të dokumentit duke u
bazuar në një ide se dokumente të ngjashme kanë citime të ngjashme për të gjetur dokumentet e
mundshme. Koeficienti Pearson i korrelacionit midis vektorëve të citimit në dokumentin e
synuar përdoret për të matur ngjashmërinë. Dokumentet me ngjashmëri më të lartë me
dokumentin e synuar do të formohen si dokumentë fqinje, dhe në fund do të llogaritet cosinusi i
ngjashmërisë së përmbajtjës [20], [21]- [22].
Netflix është shembull i mirë i përdorimit të kësaj teknike. Kjo uebfaqe bënë rekomandime duke
krahasuar shprehitë e shikimit dhe kërkimit të përdoruesve të ngjashëm, si dhe duke ofruar filma
që ndajnë karakteristikat që një përdorues i ka vlerësuar shumë. [23]
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Teknikat

Avantazhet

Disavantazhet

Content Based

• Secili dokument mund të zbulohet për të
llogaritur ngjashmërinë.
• Rezultatet janë të lidhura me preferencat
personale të përdoruesve.

• Konsideron rëndësinë e fjalës sepse
kualiteti është i pasigurt.
• Probleme me përdoruesit e rinj.
• Varen nga vlerësimi njerëzor.

• Rezultatet e rekomandimeve mund të
jenë të papritura.
• Cilësia e rezultateve mund të garantohet

• Problemi i cold start-it
• Problemi i sparsitetit (rrallësisë)

• I kalon kufizimet e CF dhe CB
• Performanca e parashikimit më e mirë
• Mposhtja e problemve si sparsiteti, cold
start, gray sheep

• Rritja e kompleksitetit dhe
shpenzimeve për implementim.
• Nevojitet informacion i jashtëm që
zakonisht nuk është i disponueshëm

Filtering

Collaborative
Filtering

Collaborative
Filtering

Tabela 1: Krahasimet në teknikat e zakonshme

Në tabelen 1 të paraqitur më lartë kemi treguar avantazhet dhe disavantazhet të cilat ekzistojnë
në teknikat e sistemeve të rekomanduara, dhe mund të shohim këtu në këtë tabelë dhe vlen të
ceket se teknika hibdride i kalon kufizimet të cilat i hasin teknika collaborative filtering dhe
content-based.

2.3

Sfidat në Sistemet e Rekomanduara

Cold-Start është një ndër sfidat më të mëdhaja të sistemeve të rekomanduara, ky problem ndodh
zakonisht kur një përdorues i ri regjistrohet në sistem dhe kërkon për të marrë rekomandime para
se të bëjë vlerësimet për ndonjë artikull [24].

Filtrimi collaborative i ka problemet edhe me artikujt e rinj dhe përdoruesit e rinj, ndërsa filtrimi
content-based ka probleme vetëm me përdoruesit e rinj.
Një lloj tjetër i cold start është edhe new item ( artikulli i ri ) i cili ndodh kur artikulli i ri është
shtuar në katalog dhe asnjë prej përdoruesve nuk e ka vlerësuar atë ende.
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Vlen të cekët se cold start në sistemet e rekomandaura është një fushë që përfshin disiplinat e
machine learning, psikologjisë dhe ndërverprimit njerëzor me kompjuter (HCI) [24].

Scalability - Në përgjithësi, collaborative filtering në rastin më të keq e ka kompleksitetin O
(MN), ku M është numri i përdoruesve dhe N është numri i artikujve. Sistemi i collaborative
filtering gjithashtu duhet të reagojë ndaj vlerësimeve në kohë reale, pasi që numri i përdoruesve
dhe artikujve rritet, koha dhe memoria rriten gjithashtu dhe sistemi CF vuan nga problemi i
shkallëzimit. Kjo mund të zgjidhet duke përdorur algoritme jo-probabiliste që transformojnë
hapësirën e vlerësimeve për të zvogëluar dimensionin e hapësirës së vlerësimeve [25].
Gray Sheep – Janë vlerësimet e përdoruesve të cilat nuk përputhen me asnjë grup në mënyrë të
vazhdueshme dhe prandaj nuk përdorin CF. Ky problem zgjidhet duke përdorur teknikën hibride
të rekomandimeve.
Black Sheep – Janë vlerësimet ‘qesharake’ të përdoruesve sa që rekomandimet për këta janë të
paarritshme.

Krahas zhvillimit të strategjive të marketingut për dyqanet e-Commerce, një shitës duhet që të
bëjë përpjekje për ta rritur përvojën e klientëve. Prandaj, mënyra më e mirë që të afrohemi me
klientët tani është duke zbatuar sistemet e rekomanduara në uebfaqen e juaj.
Me kaq përfundon pjesa e shtjellimit të sistemeve të rekomanduara dhe teknikave të cilat i
shfrytëzon për të funksionuar, pasi që kjo temë ka të bëjë me sistemet e rekomanduara në kuadër
të cloud teknologjisë jemi duke ofruar edhe një shpjegim se çka janë cloud tekonologjitë dhe se
çfarë arkitektura përdorin.
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2.4

Cloud Computing

Shumë njerëz mendojnë se tekonologjia cloud është e re mirëpo ajo në të vërtetë daton që nga
vitet e pesëdhjeta. Në vitët e gjashtëdhjeta evuloi dhe u përdor nga Qeveritë për të ndërtuar rrjetë
të besueshme komunikimi, pastaj kështu vite me radhë duke bërë që tekonologjia të arrijë në një
nivel tjetër. Cloud computing në vitet e nëntëdhejta filloi të përdorej në përgjithesi, pasi që
atëherë interneti filloi që të ofronte shpejtësi të konsiderueshme [26]. Cloud computing është
aftësia e teknologjisë për të përdorur infrastrukturat e IT-së që nuk janë të instaluara në
kompjuter apo server lokal. Duke përdorur rrjetin, lidhjet bëhen me kompjuter ose servera të
jashtëm që i ofrojnë burimet e përshtatshme. Këto shërbime përdoren përmes nderfaqeve,
protokolleve ose shfletuesve [27].
Ruatja e një dokumenti në OneDrive është shumë ndryshe nga ruajta e të dhënave në hard disk
ose USB. Në këto të dhëna që janë të ruajtura në cloud mund t’i qasesh nga cilido kompjuter që
është i lidhur me internet.
Cloud computing mund të kuptohet si ruajtje e të dhënave në një hapësirë ku mund t’i qasemi
nëpërmjet internetit, dhe përdorimi i infrastrukturave të cilat nuk i posedojmë apo nuk i kemi të
instaluara në kompjuterin tonë.
Karakteristikat e cloud computing: On-demand self-service, Broad network access, Resource
pooling, Rapid elasticity, Measured service [28].

1. On-demand self-service: Mund ta përdorësh sa herë që ke nevojë dhe e paguan për aq sa
e përdor. Fillimisht e krijon një llogari të një ndër ofruesit e cloud-it dhe shërbimet do të
jenë në dispozicion në çfarëdo kohe. Në fund të muajit do të paguani vetëm për ato se çka
i keni përdorur, mund ta cekim elektricitetin si shembull të ngjashëm [28].
2. Broad network access: Qasja do të jetë e mundur nga Uebi duke përdorur ndonjë paisje
qe është me internet [29]. Kudo që të jemi, ne mundemi t’i qasemi të dhënave tona
nepërmjet ueb shefletuesve, nga një laptop apo telefon, e gjithë kjo është sepse
infrastruktura e saj përfshin shumë servera nëpër shumë vende.
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3. Resource pooling: Qiramarrësit e shumtë mund të ndajnë të njejtën hapësirë dhe burimet
mund të caktohen, ri-caktohen dhe të shpërndahen sipas nevojës. Mund të jeni kudo në
botë dhe të keni qasje të barabartë me të tjerët, me kusht që ju keni qasje në internet [28].
4. Rapid elasticity: Cloud-i mund të rritet dhe mund të zvogëlohet pa dëmtuar përdoruesit
apo të dhënat e tyre. Nëse biznesi ka arritur në një pikë të lartë të trafikut, atëherë cloudi
zgjerohet për të akomoduar të gjitha kërkesat e reja [29].
5. Measured service: Ofruesit e sherbimeve të cloud-it përdorin modelin ‘pay-as-you-go’
për të siguruar që klientët e tyre po marrin atë që paguajnë, as më shumë e as më pak. Pra
edhe një herë, kjo mund të krahasohet me shembullin e energjisë elektrike që e kemi
përmendur më lartë, paguajmë për aq sa kemi përdorur.

Nuk ekziston ndonjë lloj i cloud-it që është i duhuri për të gjithë. Për ketë ekzistojnë modele,
lloje, dhe shërbime të ndryshme.
2.4.1 Mënyrat e vendosjes së shërbimeve të Cloud-it
Janë tri mënyra të ndryshme për vendosjen e shërbimeve të cloud-it: public cloud, private cloud,
hybrid cloud [30].

2.4.1.1 Public Cloud
Public Cloud është lloji më i zakonshëm i vendosjes së cloud-it. Burimet e cloud-it si serverat
dhe hapësirat ruajtëse janë në pronësi dhe operohen nga një ofertues i shërbimit të cloud-it të
palëve të treta (third party) dhe pastaj dorëzohen në internet. Hardware, software, dhe të gjitha
infrastrukturat tjera mbështetëse janë të zotëruara dhe të menaxhuara nga ofruesi i cloud-it.
Microsoft Azure është një shembull i public cloud [31]. Public cloud përdoren shpesh për të
siguruar email-at që janë të bazuara në ueb, aplikacionet online, hapësira ruajtëse dhe mjedise
testime dhe zhvillimi.
Në figurën 2.5 do ta paraqesim në mënyrë vizuale public cloud-in, ku shohim se një ofrues i
shërbimeve i vë burimet që i posedon në dispozicion njësoj për të gjithë klientet.
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Figura 2.5: Paraqitja e Cloud-it Public [32]

Avantazhet e public cloud janë [31] :
1) Kosto e vogël – Nuk ka nevojë për të blerë harduer ose softuer, paguani vetëm për
shërbimin që e përdor.
2) Pa mirëmbajtje – Ofruesi i shërbimeve e siguron mirëmbajtjen.
3) Shërbimet janë në dispozicion për secilin nëpërmjet internetit.
4) Besueshmëri e lartë – Një rrjet i madh i serverëve siguron mos dështimin.

Ndërsa si disavantazhe mund të cekim:
1) Disa kërkesa specifike të sigurisë mund të ndalojnë përdorimin e public cloud-it.
2) Pasiqë nuk e zotëroni paisjen dhe sherbimet, mund të ketë disa kufizime të përdorimit.
3) Ndonjëherë kërkesat unike të biznesit nuk mund të përmbushen.

2.4.1.2 Private Cloud
Ne cloud-in privat individët mund të krijojnë një mjedis rreth të dhënave të tyre, dhe mundëson
vetë-shërbim për të llogaritur burimet për organizatën e tyre. Ndryshe nga public cloud, burimet
e së cilës mund të përdoren nga organizata të shumta, në platformën private cloud sigurojnë
burime vetëm për një organizatë dhe ato nuk mund të ndahen në organizata tjera (ndryshe njihet
si ambienti i një qiramarrësi të vetëm) [30]. Një rast i përdorimit të private cloud është kur të
16

dhënat nuk mund të vendosën në cloud për arsyje ligjore dhe sigurie. Disa nga ofruesit e private
cloud janë [33]: HPE, IBM, Vmware, Dell EMC dhe Oracle.

Figura 2.6: Paraqitja e Cloud-it Privat [34]

Këtu në figurën 2.6 kemi paraqitur cloud-in privat, pra i cili ofron shërbime duke vetëm një
klienti, siç tregon edhe vet emri privat.

Avantazhet e cloud-it privat janë:
1) Më shumë fleksibilitet
2) Më shumë kontroll në siguri
3) Më shumë shkallëzim

Ndërsa si disavantazhe mund të cekim:
1) Kërkon që të jesh shumë i aftësuar për të përdorur sistemin e cloud-it privat.
2) Disa shpenzime që kërkohen në fillim për blerjen dhe mirëmbatjen e paisjeve.

Hybrid Cloud është kombinimi i cloud-it privat dhe atij publik. Përpiqet që të shfrytëzojë
përfitimet e të dy llojeve të platformave të cloud-it, duke lejuar që ta ekzekutoni aplikacionin tuaj
në vendin më të përshtatshëm [30]. Hybrid cloud është shumë e dobishme atëherë kur disa të
dhëna nuk mund të vendosën në cloud për shkak arsyjeve ligjore. Përdorimi i cloud-it hibrid jo
vetëm që i lejon kompanitë të shkallëzojnë burimet e llogaritjes, por gjithashtu eliminon nevojën
për të bërë shpenzime masive afatashkurta [30].
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Figura 2.7: Paraqitja e Cloud-it Hybrid [35]

Në figurën 2.7 kemi paraqitur kombinimin e cloud-it privat dhe cloud-it publik që kështu në
fund e kemi fituar Cloudin Hybrid.
Avantazhet e cloud-it hybrid janë:
1) Më shumë fleksibilitet dhe qëndrueshmëri
2) Siguria
3) Pajtueshmëria

4) Ndërsa disavantazhet e cloud-it hybrid janë:
5) Kompleksiteti arkitektonik
6) Kompleksiteti i zgjidhjes së problemeve

2.4.2 Modelet e Cloud Computing
Zgjedhja e modelit të duhur të shërbimit është një faktor kritik i suksesit për ofrimin e zgjidhjeve
në cloud. Në mënyrë që ta zgjedhim modelin e duhur të shërbimit, duhet kuptuar plotësisht se
çfarë është secili model i shërbimit. Ekzistojnë tri modele të shërbimeve: Software as a Service
(SaaS), Platform as a Service (PaaS) dhe Infrastructure as a service (IaaS) [36].
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Figura 2.8: Modele të ndryshme të Cloud-it [37]

Në figurën 2.8 shohim modelet e Cloud-it janë në formën e trekëndëshit, kjo për arsye se
Infrastruktura si shërbim (IaaS) është fundamentale ku bëjnë pjesë arkitektet e rrjetave,
adimistratoret e IT-së, ndërsa mbi të ndërtohet Platforma si shërbim (PaaS) ku bëjnë pjesë
zhvilluesit e softuerit, dhe në fund në shtresën e tretë është softueri si shërbim, ku këtu bëjnë
pjesë përdoruesit.

19

2.4.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

Figura 2.9: Infrastructure as a Service (IaaS)

Siç po shihet në figurën 2.9 nëse keni të bëni diçka që kërkon fuqinë kompjuterike të qendrës së
të dhënave, atëherë duhet të përdorim IaaS. Me pak fjalë, ofruesit e IaaS vendosin komponete të
infrastruktures si rrjetin, hapësirën ruajtëse, serverat, dhe virtualizimin. Klientët do të mund të
qasen nëpër këto burime nëpërmjet internetit [38]. IaaS gjithashtu njihet edhe si Hardware as a
Services (HaaS). Ofruesit e IaaS janë: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud,
IBM Cloud, Oracle Cloud.
Si avantazhe të Iaas mund të cekim:
1) Kursimi i parave
2) Shakllëzimi sipas kërkesës
3) Fleksibil ashtu siç ju dëshironi
4) Mund të ekzekutohet edhe kur serveri bie
Ndërsa si disavantazhe janë:
1) Siguria
2) Problemet teknike
3) Ndërrimi i ofrueseve
4) Trajnimi i ekipës për të mësuar se si të menaxhohet infrastruktura e re
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2.4.2.2

Platform as a Service ( PaaS)

Figura 2.10: Platform as a Service

Siç po shihet në figurën 2.10, PaaS siguron një ambient të ekzekutimit, ia mundëson
programerëve lehtë që të krijojnë, testojnë, ekzekutojnë dhe të vendosin aplikacionet në internet.
Përdoruesit nuk kanë nevojë të shqetësohen për menaxhimin e infrastrukturës pasi që kjo
menaxhohet nga ofruesi i shërbimeve të Cloudi-it [39].
PaaS përfshin infrastrukturën (serverat, hapësirën ruajtëse dhe rrjetet) dhe platformën (databazën,
sistemet e menaxhimit) për ta mbështetur ciklin jetësor të aplikacioneve në internet.
Ofruesit e PaaS ofrojnë gjuhët programuese, frameworks, databazën, e të tjera.
Gjuhët më të njohura programuese të ofruara nga PaaS janë: Java, PHP, Ruby, Perl dhe Go.
Frameworks më të njohura të ofruara nga PaaS: Node.js, Wordpress, Spring, Rack, Zend.
Databazat më të njohura të ofruara nga PaaS: ClearDB, PostgreSQL, MongoDB, Redis.
Aplikacionet që përdorin PaaS: Google App Engine, Force, Joyent, Azure.
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Si avantazhe të PaaS mund të cekim :
1) Nuk ka nevojë për angazhime të mëdha financiare ose një staf të madh ekspertësh të IT
2) Zhvilluesit mund të testojnë menjëherë softuerin e tyre në të gjitha fazat e zhvillimit
3) Rreziku është i ulët
4) Funksionaliteti i biznesit të parandërtuar
5) Shkallzueshmëria

Ndërsa si disavantazhe mund të cekim:
1) Integrimi me pjesë tjetër të aplikacioneve
2) Siguria e të dhënave
3) Mbyllja e ofruesit – që do të shkaktonte problem në migrim.

Ofruesit më të njohur të PaaS janë: Google App Engine, SalseFroce, Windwos Azure,
AppFog, OpenShift, Cloud Foundary from Vmware.
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2.4.2.3 Software as a Service (SaaS)

Figura 2.11: Software as a Service

Sic po shihet në figurën 2.11, SaaS është komponent që ofron aplikacione që mund të qasemi
nëpërmjet uebit, përdoruesi nuk duhet të meanaxhoj asgjë, për të gjitha këto kujdeset ofruesi i
softuerit. Kjo e lehtëson organizatën nga presioni i vazhdueshëm i mirëmbajtjes së softuerit,
meanxhimit të infrastrukturës, sigurisë së rrjetit, disponueshmërisë së të dhënave dhe çështjeve
tjera operacionale që hyn në funksionimin e aplikacioneve [40]. SaaS është një aplikacion i
ofruar nga një palë e tretë për të krijuar, menaxhuar dhe ndjek dokumentet elektoronike
(Document Management). Slack, Samepage, Box, Zoho Forms, këto aplikacione mund t’i cekim
që përdorin SaaS. Për të trajtuar një numër të paparashikueshëm të përdoruesve që përdorin
postën-elektornike (e-mail), shumë ofrues përdorin SaaS për ketë (Mail Services). Gjithashtu
edhe rrjetet sociale e përdorin SaaS për të trajtuar më lehtë infromacionet në publikun e gjerë
(Social Networks). Dhe po ashtu ofruesit e SaaS ofrojnë shërbime të ndryshme për fillimin e
biznesit, këto shërbime përfshijnë: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Costumer
Relationship Management), faturimi dhe shitjet (Business Sercvices) [41].
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Si avantazhe të SaaS mund të cekim:
1) Modeli një me shumë
2) Më pak harduer kërkohet për SaaS
3) Kërkohet mirëmbajtje e ulët për SaaS
4) Nuk kërkohen verzione speciale të harduerit ose softuerit
5) Mbështetje për shumë pajisje
6) Integrimi i API
7) Asnjë instalim nga ana e klientit

Ndërsa si disavantazhe të SaaS mund të cekim:
1) Siguria
2) Varësia totale nga interneti
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Figura 2.12: Përshkrimi i metodës tradicionale dhe tri modeleve [42]

Në tabelën 2.12 shohim se janë shfaqur dallimet të cilat janë gjatë përdorimit të metodës
tradicionale dhe modeleve të IaaS, PaaS dhe SaaS.
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1) Në metodën tradicionale shohim se çdo gjë varet nga ne duke filluar nga Applications deri tek
Networking.

2) Në modelin IaaS shohim se jo të gjitha fushat varen nga ne, Applications deri tek O/S janë të
menaxhuara nga ne, ndërsa nga Virtualizimi e deri tek Networking është e menaxhuar nga
ofruesi i shërbimeve të cloud-it.

3) Në modelin PaaS shohim se vetëm dy fusha varen nga ne: Applications dhe Data, dhe të gjitha
fushat e tjera janë të menaxhauara nga ofruesi i shërbimeve të Cloud-it.

4) Në modelin SaaS shohim se asgjë nuk menaxhohet nga ne dhe çdo gjë është në menaxhim nga
ofruesi i cloud-it.

2.4.3 Ofruesit e Cloud-it
Disa nga ofruesit e cloud-it janë: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud [43].
2.4.3.1 Amazon Web Services (AWS)
Është një platformë që ofron fleksibilitet, besueshmëri, shkallzueshmëri, e lehtë për përdorim
dhe paguan për aq sa përdor. Është cloud platforma më gjithëpërfshirëse në botë duke ofruar mbi
175 shërbime [44].
AWS ofron një seri të gjerë të produkteve globale të bazuara në cloud, duke përfshirë bazën e të
dhënave, analizat, rrjetet, mjetet zhvilluese, mjetet e menaxhimit, IoT, siguri dhe aplikacionet e
ndërmarrjeve [44].
Në vitin 2002 filluan shërbimet e AWS, pastaj në vitin 2006 u bë nisja e cloud produkteve. Në
vitin 2012 u mbajt eventi i parë i konsumatorëve, në vitin 2015 zbuluan të ardhurat prej 4.6
miliardë, pastaj në vitin 2016 tejkalohet synimi prej 10 miliardë, kështu në vitin 2019 – ofron
pothuajse 100 cloud shërbime [45].
Kompanitë që përdorin AWS janë: Instagram, Pinterest, Netflix, Dropbox, Linkedin, Facebook,
BBC, Adobe, Twitter e shumë të tjera.
AWS është një ndër ofruesit më të mëdhenj që përfshin 32% të tregut [46].
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Disa nga avantazhet e AWS [45]:
1) Është një shërbim me kosto efetktive, paguan për atë që e përdor
2) Nuk duhet që të shpenzoni para për mirëmbajtjen e qendrës së të dhënave
3) Ofron zhvillim të shpejtë
4) Lehtë mund ta rritni apo ta zvogëloni kapacitetin
5) Kostoja totale është shumë më e ulët në krahasim me ndonjë server privat
6) Ofron mundësi hibride
7) Mundëson që ta vendosni aplikacionin tuaj në shumë rajone të botës vetëm me disa
klikime

Ndërsa si disavantazhe të AWS [45]:
1) Nëse keni nevojë për ndihmë të menjëhershme, do të duhet të zgjidhen paketat e
mbështetjes të cilat janë me pagesë
2) Kontrolli i kufizuar
3) Mungesa e njohurive nga ekipi

2.4.3.2 Microsoft Azure
Zakonisht referohet si Azure, është një cloud shërbim i krijuar nga Microsofti për ndërtim,
testim, vendosje dhe menaxhimin e aplikacioneve dhe shërbimeve përmes qendrës së të dhënave
nga Microsoft-i. Azure e arriti disponueshmërinë e përgjithshme në Shkurt të 2010. Fillimisht u
quajt Windows Azure, ndërsa në Korrik të vitit 2014 u riemërua si Microsoft Azure [47].
Microsoft Azure është komplet e bazuar në konceptin e virtualizimit. Azure nuk ka kosto
paraprake, kapaciteti është i disponueshëm sipas kërkesës. Azure është një opsion për ndërmarjet
që kalojnë nga serverat lokal të Windows-it në cloud [48].
Azure përfshin më shumë rajone globale se cdo ofrues tjetër i cloud-it, i cili ofron shkallëzimin e
nevojshëm për të afruar aplikacionet dhe përdoruesit në të gjithë botën.
Po ashtu edhe ky ofrues i shërbimeve të cloud-it ofron qasjen për aq sa e përdor aq do të
paguash.
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Shërbimet e Azure-s [49]:
1) Compute services
2) Data services
3) Application services
4) Network services

Kompanitë që përdorin Azure janë: Ebay, Boeing, Samsung, GE Healthcare, BMW, Travelocity.
Azure renditet në listë e dyta pas AWS me 19 % të tregut [46].

Avantazhet e Microsoft Azure janë:
1) Siguria
2) Shkallëzueshmëria
3) Fleksibiliteti
4) Disponueshmëri e lartë
5) Kosto efektive

Disavantazhet e Microsoft Azure janë:
1) Kërkon menaxhim
2) Kërkon njohuri të platformës

2.4.3.3 Google Cloud
Si këto shërbimet të cilat i përmendëm më lart, po ashtu edhe Google Cloud është një ofrues i
shërbimeve të cloud-it që ofrohet nga Google. GCP përbëhet nga një grup asetesh fizike të tilla si
kompjuter, hardisk, virtual machines, që janë në qendrat e të dhenave të Google në gjithë globin
[50]. Kjo paltformë ofron shërbime të ndryshme si llogaritja, hapësira ruajtëse, rrejtëzimi, big
data dhe shumë të tjera që funksionojnë në të njejtën infrasktrutrë që Google përdor me
përdoruesit e saj si Google Search dhe Youtube [50].
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Google Cloud e kishte nisjen në prill të vitit 2008, ndërsa shërbimet e saj u vunë në dispozicion
në vitin 2011. Modeli kryesor i shërbimit bazohet në zhvillimin dhe vendosjen e aplikacioneve
më moderne të kontejnerizuara [51].
Produktet dhe shërbimet e GCP janë krijuar për të trajtuar sasi të mëdha të të dhënave dhe kanë
shkallëzim që përshtatet me nevojat e juaja [52].
Strategjia e cmimit që GCP përdor për të konkuruar me të tjerët është që të ofrojë zbritje për
përdorim të gjatë, për përdorim të personalizuar, dhe për përdorim të pandërprerë.
Google Cloud zë 7% të tregut [46], duke lënë përpara Azuren dhe AWS.
Kompanitë që përdorin platformën e Google Cloud janë: Spotify, Snapchat, HTC, Best Buy,
Coca Cola, Philips, Domino’s, Sony Music e shumë të tjera.
Produktet e Google Cloud-it janë: BigQuery, Cloud CDN, Cloud Functions, Cloud Run, Cloud
SDK, Cloud SQL, Cloud Storage, Compute Engine, Auto ML, AI building blocks, AI
infrastructure, Cloud GPUs, AI Platform, API Analytics, App Engine e shumë produkte të tjera.
Avantazhet e Google Cloud-it [52]:
1) Kostoja e vogël
2) Siguria
3) Fleksibiliteti
4) Disponueshmëria
5) Backup

Disavantazhet e Google Cloud-it:
1) Support-i
2) Dokumentimi
3) Mungesa e risive në krahasim me ofruesit e tjerë
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2.4.3.4 Krahasimet në mes ofruesve të Cloud-it: AWS – AZURE – Google Cloud

Figura 2.13: Zonat e disponueshmërisë së ofruesve të cloud-it

Në figurën 2.13 lart shohim zonat e disponueshmërisë nga tre ofruesit e cloud shërbimeve.
Amazon Web Services është e para në listë në bazë të përfshirjes në zona e cila përfshin 77 [53]
zona të disponueshmërisë, duke e lënë pas Microsoft Azure-n me 60 [54] dhe Google Cloud-in
me 73 [55].
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Figura 2.14: Paraqitja e tregut në përqindje

Figura 2.14 tregon qartë se Amazon Web Services prin e para në treg me një përqindje prej 32%,
duke e lënë Microsoft Azure-n me 19% dhe Google Cloud-in me 7% [46].

Figura 2.15: Krahasimi i popullaritetit të ofruesve në vitin 2020 në Google trends
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Këtu në këtë figurë 2.15 është paraqitur grafi nga Google Trends për ofruesit e shërbimeve, ku
edhe këtu mund të shohim se AWS është e para në popullaritet duke e lënë pas Azure-n dhe
Google Cloud-in [56].

Figura 2.16: Disa nga shërbimet e ofruesve të cloud-it [53] [57] [58]

Në figurën 2.16 kemi shfaqur disa nga shërbimet të cilat kryejnë funksionin e njejtë tek ofruesit e
shërbimeve. Disa nga shërbimet të cilat kemi krahasuar këtu janë : Compute, Database, Storage,
Troubleshooting.
Compute domain: AWS e ofron shërbimin EC2, Azure e ofron Virtual Machine, ndërsa Google
Cloud e ofron Cloud Engine.
Database domain: Databaza primare që është e ofruar nga AWS është RDS (Relational Database
Service), e cila është databazë relacionale ku databazat si MySQL, MariaDB, Oracle mund të
menaxhohen automatikisht. Ndërsa në Azure për databazë e kemi SQL, këtu nuk mund të

32

zgjedhim MariaDB, Oracle ose MySQL, këtu mund të zgjedhim vetëm SQL. Në Google Cloud e
kemi SQL database.

Storage Domain – Për hapësirë ruajtëse AWS e ofron S3, Blob storage dhe Google Cloud
storage.
Troubleshooting Domain: AWS e ofron CloudTrail, Azure e ofron AzureCdn, ndërsa GCP e
ofron stackdriver logging.
AWS – dominon tregun me karakteristika si konfigurimi, monitorimi, siguria, shkallëzimi etj.
Ka më shumë eksperiencë në krahasim me ofruesit e tjerë, ka shtrirje globale, dhe ofertat më të
mira. Menaxhimi i kostos nuk është aq i mirë.
Microsoft Azure – është më i besueshëm kur bëhet fjalë për t’u integruar me mjetet e Microsoftit, ofron cloud-in hybrid. Renditet e para në mjetet e zhvillimit dhe testimit. Veglat e meanxhimit
janë më pak efikase dhe është më pak e gatshme për ndërrmarje.
Google Cloud – Është e krijuar konkretisht për bizneset e bazuara në cloud, ka ekspertizë në
DevOps, zbritje dhe kontrata të luhatshme. Ka hyrë vonë në tregun e IaaS-it, më pak qendra të të
dhënave, më pak shërbime.
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Figura 2.17: Ndërprerjet e ofrueseve të cloud-it [53] [57] [47]

Në figurën 2.21 kemi paraqitur ndërprerjet më të mëdhaja të cilat i kanë ndodhur ofruesve të
cloud-it deri më tani.
Shohim se ndërprerjen më të vogël nga këta tre ofrues të shërbimeve e ka Google Cloud me një
ndërprerje prej 14 minutash [59], pas Google Cloud në vendin e dytë është AWS e cila
ndërprerje është 2 orë e 69 minuta [60] dhe krejt në fund me ndërprerjen më të gjatë të ofrueseve
të shërbimeve është Microsoft Azure e cila pati ndërprerje për 39 orë e 77 minuta [61].
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2.4.4 Identifikimi i sistemeve të rekomanduara si shërbime të cloud-it
Pasi që në këtë temë do të përdorim një nga shërbimet e sistemeve të rekomanduara nga cloud,
atëherë ne do të tregojmë shërbimet të cilat ofrojnë sistemet e rekomandaura, si të AWS, Google
Cloud dhe të Azures por ne në fund do të fokusohemi vetëm në një cloud shërbim, pra në këtë
kapitull do të tregojmë vetëm për dy shërbime, ndërsa shërbimin e tretë i cili ofron sistemet e
rekomanduara do t’a tregojmë në kapitullin e Dizjanimit dhe Implementimit pasi që atë shërbim
do ta përdorim dhe për atë shërbim do të tregojmë veçmas në atë kapitull.
Si identifikues i shërbimeve të sistemeve të rekomanduara në Amazon Web Services e kemi
AWS Elasticsearch.
AWS ElasticSearch është një bazë e të dhënave NoSQL për të ruajtur të dhënat e pastrukturuara
në formatin e dokumentit. Mund ta përdorim përmes API, gjithashtu edhe përmes palëve të treta
si plugin-s me AWS Elasticsearch. AWS Elasticsearch i bën gjërat e lehta tek përdoruesit sa që
ata nuk duhet që ta krijojnë manualisht një grup Elasticserach. AWS ia lejon përdoruesit të
vizualizojë, analizojë dhe kërkojë të dhënat në kohë reale. Na lejon që të krijojmë një ose më
shumë Elasticsearch indekse brenda të njejtit domain. Avantazhet te AWS Elasticsearch: e lehtë
të përdoret, siguri e lart, kosto efektive, shkallëzimi i lehtë dhe i disponueshëm, i integruar
ngushtë me shërbimet e AWS, mbështet Open-source API. AWS Elastisearch është pa pagesë 12
muaj, ndërsa pas 12 muajve duhet që të paguajmë për perdorimin e tij.

Si karakteristika të AWS Elasticsearch janë: Security, Flexibility, Scalability, Stability,
Integration with popular Services. [62]
Çmimet për Elasticsearch bëhen për orë duke filluar nga $0.038 deri tek $9.267 në zonën e
Europes (Paris).

Si identifikues i shërbimeve të sistemeve të rekomanduara në Google Cloud kemi:
Google Cloud Search - na mundëson që shumë shpejt t’i gjejmë informatat që po na duhen gjatë
punës. Nëse e hapim cloud search-in e shohim që na shfaqen informata të ndryshme të
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organizuara në karta të cilat shfaqen gjatë gjithë kohës së punës e të cilat na ndihmojnë që të
bëhemi gati për takimin e radhës.
Google Cloud Search është e përdorur nga shumë organizata të ndryshme dhe profesionist të
biznesit. Është një zgjidhje e shpejt për të kërkuar në të gjitha produktet e G – Suite, të tilla si
Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, dhe të tjera, pra cloud search na kursen kohën që
ne të fokusohemi vetëm në ato që na duhen.
Për të gjetur kontakte, cloud search lejon që përdoruesit të gjejnë individët që po kërkojnë
menjëherë pasi që ia jep sistemit detajet e profilit, pastaj mund t’i kontaktojnë përmes postës
elektronike ose telefonit.
Pasi që Cloud Search është pjesë e Google Cloud Platform, nënkuptohet që kjo është e shkruar
në Java, C++, Python, Ruby, Go.
Karakteristikat e Cloud Search: Pick Up Where You Left Off, Search fom anywhere anytime,
Google Search built for G Suite, View Search result details, Mobile app, Meeting Cards, Get
Help with files, Common Words/Phrases in Search, Search Query Suggestion, Keep track of
Meeting Schedules, Customize Search Queries, Search Operators, Find and Contact People,
Protect your privacy, Search filters.
Një ndër benefitet kryesore të Cloud Search është kërkimi në të gjitha produktet e G-Suite.
Pastaj tjetër benefit i Cloud Search është: Common Words Query Support – shembull nëse
kërkojmë “Kush janë anëtarët e grupit” apo “Cilat janë mesazhet e dërguara dje”. Kjo i ndihmon
përdoruesit të kërkojnë infromacionin dhe përmbajtjen në të gjitha shërbimet e G Suite. Tjetër
benefit është Customized Search Filters ku këtu mund të filtrojmë produktet e G-Suite, apo edhe
të filtrojmë kohën, nga kush po e kërkojmë informacionin, çfarë lloj i formatit është dhe shumë
filtrime të tjera.
Benefiti i fundit që vlen të ceket është Search Operators. Mënyrë tjetër për të personalizuar
kërkimin që të mund të marrim përmbajtje më të saktë është përmes përdorimit të operatorve të
kërkimit të cilat janë: shenjat e pikësimit, një fjalë e vetme ose kombinimi i të dyjave. Kjo
përdoret për ta kufizuar llojin e përmbajtes që do ta kthehej. Përdorimi i Cloud Search është pa
pagesë vetëm për provë, ndërsa: Basic - $3/User/Moth, G-Suite Business edition
$10/User/Month dhe Suite Enterpise Edition $25/User/Month. [63].
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Aws Elasticsearch

Google Cloud Search

Integrations Logstash, Kibana, Beats, Gmail,
Amazon

Kinesis

Calandar,

Azure Cognitive Search
Google+, Azure SQL database,

data Hangouts Chat, Hangouts Meet, Azure Cosmos DB,

firehose, Amazon

Docs, Sheets, Forms, Slides, Azure Blob Storage

CloudWatch, Aws

Sites, Keep

Lambda, Amazon VPC
Avaliable

Linux, Windows, IOS, Windows,

Devices

Androdid

Pricing

With

Linux,

Android, Linux, Windows, Mac,

Iphone/Ipad, Mac, Web-Based

Amazon

Elastic Free,

Free,

Service you pay onlu for Basic - $3/ User/Month
the resources you

Web-Based

Basic - $73.73/mo,

G Suite Business Edition - Standart S1 - $245.28/mo

consume. You can select $10/User/Month

Standart S2 - $981.12/mo

on-demand pricing with G Suite Enterprise Edition - $25 Standart
no upfornt costs or long- /User/Month

S3

-

$1,962.24/mo

term commitments, or
achieve significant cost
savings via our Reserved
Instance pricing.
Features

SQL querying,

Customize

Search,

Queries. Qucikly Provision Search,

Integration with popular Search Filters, Search Operators, Full – text search, Simple
services Security,

Search Query Suggestion, View Query

Syntax,

Lucene

Flexibility, Scalability,

Search Results Details, Find and Query

Stability

Contact People, Meeting Cards, Integration, Geo – Search,

Syntax,

Data

Search from anywhere and at Linguistic Analysis,
anytime, Keep track of meeting

Relevance, User

schedules.

Experienece, Features,
Monitoring, and
Reporting, Tools for
prototyping and Inpection.

Tabela 2: Dallimet në CS që ofrojnë RS [59] [55] [64]

Në tabelën 2 kemi paraqitur disa nga dallimet që gjenden tek ofruesit e cloud-it të cilët ofrojnë
sistemet e rekomanduara.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Përgjatë shqyrtimit të literaturës dhe analizës që kemi bërë për të dizajnuar një prototip i cili
rekomandon artikujt, ne kemi identifikuar mangësi në efikasitetin e punës në fazat fillestare të
prototipit. Andaj, në fazën e mëtutjeshme ne kemi propozuar të integrojmë tekonologjinë e
sistemeve të rekomanduara në cloud dhe të përdoren ato si shërbime të ofruesve të ndryshëm
brenda saj.
Integrimi i sistemeve të rekomanduara nga fillimi (from scratch) në një faqe është punë e
vështirë në aspektin se kërkon të dhëna të gjeneruara nga ndërveprimi me aplikacionin dhe kjo
pjesë natyrisht se merr shumë kohë, prandaj si pjesë e qëllimit të kësaj teme është se do të
hulumtojmë ta trajtojmë këtë problem nga një pikëpamje ku ne i marrim ofruesit që i ofrojnë
këto shërbime në cloud, i analizojmë dhe e shikojmë se si mund të integrohen në platformat tona
ekzistuese.

Qëllimi dhe Objektivat e temës:
Pra, siç e cekëm edhe më lartë qëllimi kyresor i kësaj teme është identifikimi i sistemeve të
rekomanduara si shërbime brenda cloud-it.
Objetkiva 1: Analiza e cloud shërbimeve dhe sistemeve të rekomanduara
Objetkiva 2: Identifikimi sistemeve rekomanduese të ofruara si shërbime të cloud-it
Objetkiva 3: Zhvillimi i një prototipit duke përdorur sistemet e rekomandaura si cloud shërbime
Objetkiva 4: Vlerësimi i prototipit
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4

METODOLOGJIA

Për krijimin e një prototipi të cilin do të mundohemi të arrijmë, ne së pari duhet të diskutojmë
për metodologjinë që kemi përdorur.
Për të zhvilluar një prototip kemi përdorur metodologjinë Agile - Scrum, duke provuar që çdo
herë të plotësohemi me informata te vlefshme që të vazhdojmë për në iteracionet e radhës, këtë
metodologji kemi zgjedhuar pasi që nuk kishim informata paraprake dhe kjo na ndihmoi që ne të
kthehemi prapa çdo herë që ne kishim nevojë për shfletim të literaturës apo edhe në ndonjë hap
tjetër. Fillimisht që të mund të arrijmë në rezultatet që ne dëshirojmë atëherë ne në objectiven e
parë kemi përdor metodën për shfletimin e literaturës ku në iteracionin e parë ne kemi hulumtuar
për sistemet e rekomanduara, teknikat që i perdor, pastaj kemi shfletuar për cloud computing dhe
mënyrat e vendosjes dhe modelet që i posedojnë. Në fund ne kemi shfletuar për ofrouesit e
cloud-it dhe jemi fokusuar në njërin nga këta ofrues për shkaqe objektive, në Azure.
Po ashtu në iteracionin e parë kemi bërë edhe shfletimin e dokumentit në Azure dhe çdo here
duke u specifikiar në shërbimet e cognitive search. Me njohuritë e fituara në sprintin e parë ne
tani më kemi njohuri të mjaftueshme që të vazhdojmë në iteracionin e radhës dhe të fillojmë në
modelimin e kërkesave fillestare, zhvillimin dhe implementimin e aplikacionit, i cili do të jetë i
bazuar në ueb. Për pjesën e frontit kemi perdorur Javascript dhe framework-un e CSS-it që është
Bootstrap. Arsyeja e zgjedhjes së këtij framework-u është se na ofron shumë klasa që e
lehtësojnë dhe përshpejtojnë zhvillimin e ndërfaqeve.
Dhe krejt në fund në sprintin e tretë ne kemi krijuar shërbimin cognitive serach, pastaj kemi bërë
ruajten e data set-it në stroage tek Azure, kemi konektuar këto të dhëna në aplikacionin tonë dhe
kemi bërë implementimin e logjikës në Javascript. Vlen të përmendet se i gjithë procesi në
backend ofrohet nga shërbimet cognitive të Azure-s.
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5

DIZAJNIMI DHE IMPLEMENTIMI

Në ketë kapitull do të tregojmë paternin e arkitekturës të cilin e kemi përdorur gjatë zhvillimit të
aplikacionit të cilin e kemi zhvilluar duke përdorur cloud shërbimet e Microsoft Azure dhe
shërbimin të cilin do ta përdorim nga ky ofrues i shërbimeve të cloud-it.

Figura 5.1: Paterni arkitekturor i Azure-Cognitive-Search

Sic shihet në figurën 5.1 në aplikacionin tonë ne kemi të bëjmë me arkitekturë tri shtresore, ku në
shtresën e User Interface është prezantimi i të dhënave, pastaj e gjithë logjika e proceseve
ndodhet në shtresën e Business Layer dhe shtresa e tretë që është shtresa e qasjes në të dhëna
(Database Layer).
Në pjesën e Front-End-it është përdorur React.js dhe Bootstrap, ndërsa pjesa e Back-End-it është
nga shërbimi i cloud-it që në këtë rast kemi përdorur Azure.
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Libraritë e përdorura në ketë aplikacion janë: React.js, AZSearch.js. Tani ne do të tregojmë
shërbimin të cilin e kemi përmendur në shqyrtimin e literaturës e që tani ne do të tregojmë për të
mënyrën e funksionimit dhe po ashtu ne do ta përdorim këtë për të krijuar aplikacionin që na
ofron sugjerimet gjatë kërkimit që ne do të bëjmë.
Azure Cognitive Search – është një ndër cloud shërbimet që e kanë të integruar AI që e
pasurojnë me të gjitha llojet e infromacionit për të identifikuar dhe eksploruar me lehtësi
përmbajtjen përkatëse. Kjo do të thotë që na mundëson të përdorim AI duke mos pasur nevojë që
të kemi ekspertizë në machine-learning. Krejt ajo që duhet është përdorimi i API-s për ta
mundësuar aftësinë për të kërkuar, parë, dëgjuar, folur dhe përshpejtuar vendimarrjen në
aplikacionin tonë. I njohur më parë si Azure Search, e përdor të njejtin stack të gjuhëve që Bing
dhe Office e kanë përdorur më shumë se një dekade, dhe shërbimet e AI (gjuhën dhe te folurit)
[65].

Përmban këto komponenta: search engine for full text search, persistent storage of user-owned
indexed content, APIs for indexing and querying, optional AI-based enrichments, creating
searchable content out of images, raw text, application files, optional integration with other
Azure services for data, machine learning/AI and security [65].
Brenda shërbimit të kërkimit kemi dy ngarkesa kryesore: Indexing dhe Querying

Figura 5.2: Paraqitja e shërbimit të kërkimit [65]

Duke u bazuar në figurën 5.2 shohim se shërbimi i kërkimit (Cognitive Search) qëndron në mes
të të dhënave të jashtme që përmbajnë të dhënat tona dhe në mes të aplikacionit ku nëpërmjet të
cilit ne dërgojm requests për një index të caktuar dhe shërbimi i kërkimit merret me përgjigjen.
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Indexing – është një proces në konsum që ngarkon përmbajte në shërbimin tuaj dhe e bën atë të
kërkueshme. Përbrenda saj teksti procesohet në tokena dhe ruhet në indekse të invertuar për
saknime të shpejta. Nëse përmbajtja përfshin fajlla të përzier, atëherë mund t’i shtojmë AI për të
nxjerrur fjalla që e posedojnë tekstin e caktuar, ose për të nxjerrur fjalla që nuk kanë tekst mirëpo
duke e analizuar përmbajtjen. [65]
Querying – Mund të ndodh kur një indeks është i mbushur me tekstin e kërkuar, kur klienti
dërgon kërkesa në search të një shërbimi dhe i trajton përgjigjet. I gjithë ekzektutimi i kërkimit
është mbi një indeks kërkimi që e krijojmë, e zotërojmë dhe e ruajmë për shërbimin tonë. Në
aplikacionin e klientit, kërkimi bazohet duke përdorur API nga Azure Cognitive Search që
përfshin: autocomplete, synonym matching, pattern matching, filter dhe sorting [65].
Arsyja e përdorimit të Cognitive Search është se lehtë i implementon filtrat: autocomplete,
faceted navigation dhe synonym mapping. Pastaj arsye tjetër është transformimi i fjallave të
mëdhenj të padifrencuar ose fotografi. Arsyje tjetër e përdorimit është se mund të shtojmë
analizën gjuhësore ose tekstin e zakonshëm. Nëse nuk kemi përmbajtje në gjuhën angleze
atëherë Azure e mbështet analizën e Lucene dhe të Microsoftit. [65]

Figura 5.3: Inicializimi dhe lidhja në shërbimin e kërkimit (search-it)

Pra siç shihet në figurën 5.3 vërehet se është përdorur AzSearch.
AzSearchStore – Është librari që përdoret për të ndërtuar Javascript aplikacione në Azure Search.
Është e ndërtuar me Redux dhe TypeScript. Ofron APIs të thjeshtë për kërkim dhe sugjerime.
Për të funksinuar AZSearchStore duhet që ta kemi index-in, queryKey-n dhe service të njejta me
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këto të dhëna të cilat i kemi në Azure, të cilat gjenerohën automatikisht gjatë krijimit të
aplikacionit në Azure. Në këta rreshta kodimi, është bërë inicializimi dhe lidhja tek shërbimi i
kërkimit (serach service).

Figura 5.4: Menaxhimi i query keys

Ashtu siç e përmendëm më lart tek Azure Search se queryKey duhet të jetë i njejtë për tu
mundësuar lidhja, kjo figurë (5.4) tani tregon se po i njejti key që eshtë përdorur në kodin më lart
është po ashtu ai që e kemi në cloud shërbimin tonë tek Azure.

Figura 5.5: Paraqitja e dy file-ve të ruajtura Azure
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Në figurën e 5.5 shohim storage të cilën na ofron Azure për ruajtjen e fileve të ndryshëm që ne
dëshirojmë që t’i ngarkojmë aty. Fillimisht krijohet një storage – Blob Storage, pastaj krijohet
një container që në këtë rast ia kemi vendosur emrin temabookstorage dhe pastaj i ngarkojmë
file-t që ne dëshirojmë dhe këto të dhëna do t’i importojmë kur të krijojmë search service-n. Pasi
që ne jemi duke përdorur shërbimet e Mircrosoft Azure pa pagesë, sipas tyre maksiumimi i
containers që jemi të lejuar ta krijojmë është tre.

Figura 5.6: Importimi i të dhënave

Figura 5.6 paraqet hapin ku ne kemi krijuar search service-n dhe dëshirojmë që ta importojmë
një file të caktuar. Për importimin e të dhënave ne duhet fillimisht që ta vendosim data source e
që të cilën e kemi vendosur në Blob storage. Blob storage i lejon përdoruesit që të ruajnë sasi të
mëdha të të dhënave të pastrukturuara në platformën e ruajtjes së të dhënave të Microsoft-it. Pas
data source kemi data source name që ia kemi vendosur temabookstorage. Pas kësaj, fusha e
radhës është data to extract që e kemi vendosur në content and metadata që të sigurojmë
përmbajtjen në indeksin e kërkimit. Po ashtu këtu vlen të përmendet parsing mode që është e
vendosur në delimited text dhe delimiter character që është me ‘ , (presje) ‘. Arsyeja e kësaj është
sepse të dhënat tona janë në një file që është .csv (në Excel), por kur i hapim ato në një editor si
përshembull në Visual Code atëherë do të shohim se ndarja e tyre është me presje. Dhe krejt në
fund kemi connection string ku pas klikimit në të do të na dërgojë tek storage – containers në të
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cilën i kemi të vendosura të dhënat tona dhe nga aty ne do të zgjedhim se cilat dëshirojmë që të i
importojmë.

Figura 5.7: Paraqitja e indeksave

Këtu në figurën 5.7 kemi paraqitur indeksa e që në këtë rast ne i kemi vëtem dy, njëri është me
211 rreshta ndërsa tjetri është me 7000 rreshta. I kemi krijuar dy indeksa në mënyrë që në
kapitullin e radhës të shohim se çfarë vlera po na kthen sistemi pasi që këto dy fajlla janë të
ndryshme në mes veti, dhe gjithashtu do të sjellin rezultate të ndryshme ku do të mund të shohim
se në cilin rast kthimi i përgjigjes tek përdoruesi do të jetë më i shpejtë.

Tani pasi që kemi krijuar prototipin do të shfaqim disa raste të kërkimit në aplikacionin tonë të
zhvilluar në Azure, duke kërkuar me titullin e librit, dhe rastin tjetër duke kërkuar me emrin e
autorit.
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Figura 5.8: : Kërkimi dhe shfaqja e të dhënave duke u bazuar ne titullin e librit

Siç po shihet në figurën 5.8, këtu kemi kërkuar për data dhe janë shfaqur po ashtu edhe disa të
dhëna të tjera që e përmbajnë këtë fjalë kyqe. Kërkimi dhe paraqitjet e tjera në ketë figurë janë
bërë duke u bazuar në titullin e librit.

Figura 5.9: Kërkimi dhe paraqitja e librave të tjerë

Në figurën 5.9 shohim disa informacione rreth librit, si përshembull: Author, Genre dhe
Publisher.
Pra siç po shihet kemi kërkuar për titullin ‘Data’ dhe janë shfaqur 6 libra që përmbajnë këtë fjalë
të cilat janë të zhanrit Data Science dhe Computer Science (këtë e kemi të fusha Genres), ku
shohim se pesë libra janë të zhanrit Data Science dhe një është Computer Science. Pastaj mund
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të shohim se të gjithë autorët e këtyre librave janë shfaqur në mënyrë të sortuar, dhe krejt në fund
kemi boutesit e librave të cilat janë shfaqur pasi që ne kemi kërkuar për titullin Data.

Figura 5.10: Kërkimi dhe paraqitja e librave të tjerë duke u bazuar në emrin e autorit

Siç po shihet në figurën 5.10 kemi kërkuar në bazë të autorit që në këtë rast është ‘Robert’. Pra
kërkimi dhe paraqitja e librave të tjerë është bërë bazuar në emrin e autorit të librit.

Figura 5.11: Kërkimi dhe paraqitja e librave të tjerë

Pra siç po shihet në figurën 5.11 kemi kërkuar autorin ‘Robert‘ dhe janë shfaqur 4 - libra që
përmbajnë këtë emër të autorit të cilat janë të zhanreve si: Data Science, History dhe Filozofi
(këtë e kemi të fusha Genre), ku shohim se dy libra janë të zhanrit Histori, një libër është e
zhanrit Data Science dhe një libër është e zhanrit Filozofi. Pastaj mund të shohim se të gjithë
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autorët e këtyre librave janë shfaqur në mënyrë të sortuar njëkohësisht duke shfaqur numrin e
librave që posedojnë dhe krejt në fund kemi botuesit e këtyre librave.
Në fotografitë e mëposhtme do të shfaqim disa hapa të testimit të 50 mostrave, ku do të shohim:
kohën mesatare, minimale dhe maksimale gjatë ekzekutimit.

Figura 5.12: Figura 5.12: Testimi i request-ave të aplikacionit

Për të testuar request-at ne kemi vendosur që ta përdorim aplikacionin apache Jmeter i cili na
ofron shumë mundësi rreth request-it që në mënyrë vizuale të shohim se çfarë po ndodh kur ne
do të kërkojmë në aplikacionin tonë. Siç po shihet në figurën 5.12 këtu jemi duke bërë një HTTP
Reuqest: Këtu kemi vendosur protokollin i cili është HTTPS, Server Name që është
temasearchservice, HTTP Request që është POST, Path-in, dhe Body Data duke e përputhur me
të dhënat tona që i kemi. Po ashtu këtu shohim se në Body Data, search-i do të jetë Data ashtu siç
kemi kërkuar në rastin që e treguam më lart.

Figura 5.13: HTTP Header Manager

Në figurën 5.13 kemi HTTP Header manager i cili na lejon që të shtojmë ose të mbishkruajmë
headers të request-it. Këtu ne shohim API-key i cili e ka po atë vlerën që e kemi shfaqur tek
inicializimi në lidhjen me shërbimin e kërkimit (search-it) dhe tek menaxhimi i query keys, po
ashtu e kemi Content-type që përdoret për të treguar llojin e përmbajtjes që e ka e që në këtë rast
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e kemi application/json. Pra body format është JSON, ku këtë mund ta vërejmë në figurën
paraprake.

Figura 5.14: Paraqitja e rezultateve të request-ave

Hap pas hapi duke i mbushur fushat me të dhënat e duhura që neve po na nevojiten për të testuar
kemi arritur në hapin e fundit i cili paraqet rezultatet që kemi marur nga testimi i atij requesti. Në
këtë figurë 5.14 shohim se kemi testuar për 50 mostra të cilat janë të një pasnjëshme, ku nga këto
mostra, totali për kohë mesatare është 346 ms, pastaj për kohën minimale kemi 245 ms dhe për
kohën maksimale kemi 4228 ms. Po ashtu në këtë raport përmbledhës shohim edhe Error rate që
është 0.00% që do të thotë se asnjë request nuk ka kthyer error mbi 400 apo 500 që llogaritet se
atëherë kemi dështim të requestit.

Figura 5.15: Testimi i request-it në browser
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Në figurën 5.15 shohim se po ashtu kemi bërë testimin e requestit në browser (Google Chrome),
ku mund të shohim se statusi është 200 (error rate 0.00%), dhe në fund e kemi kohën minimale
që është 246 ms e cila është e përafërt me kohën minimale në aplikacionin apache jmeter.
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6

REZULTATET DHE ANALIZA

Në mënyrë që të analizojmë pjesën e filtrimit dhe rekomandimit të artikujve ne kemi punuar me
prototipin tonë përmes dy skenariove të ndryshëm.
Skenario 1:
Këtu në skenarion e parë planifikojmë që të testojmë sistemin duke përdorur dataset-in siç është
cekur në seksionin paraprak i cili përmbanë gjithsej 211 rreshta me të dhëna të librave të
autorëve të ndryshëm. Këtu ne do të përdorim një aplikacion për testimin e kërkesave, i cili
aplikacion quhet Apache-Jmeter-5.4.1 i cili na mundëson po ashtu që në fund pasi që
përfundojnë testimet të bëjmë një Summary Report dhe të shfaqim të dhënat në mënyrë
statistikore.

Figura 6.1: Testimi i 50 mostrave në një dokument me 211 rreshta

Në figurën 6.1 është shfaqur testimi i bërë nga pesëdhjetë mostra të një pasnjëshme në një
dokument me 211 rreshta të dhëna. Këtu në këtë figurë 6.1 shohim një tabelë e cila përmban këto
të dhëna si Samples, Average, Min dhe Max. Ne do të fokusohemi tek këto tri të fundit pasi që
interesi ynë është që të shohim se çfarë vlera po na kthen sistemi pasi që ne po kërkojmë për 50
mostra të njëpasnjëshme. Samples - që janë të ekzekutuara në mënyrë të një pasnjëshme janë
gjithesej pesëdhjetë, pastaj kemi Average - e cila tregon kohën mesatare që kërkon serveri për të
kthyer rezultatet tek përdoruesi që në këtë rast është 346 ms. Pas kësaj kemi kohën minimale që
kërkon serveri për të kthyer përgjigje e që në këtë rast është 245 ms. Në vazhdim të kësaj kemi
kohën maksimale që serveri e kërkon për të kthyer përgjigje e që në këtë rast është 4228 ms.
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Figura 6.2: Shtimi i një indeksi të ri me 7000 rreshta

Në figurën 6.2 shohim se kemi paraqitur indekse e që i radhës është azureblob-index-data në të
cilin janë gjithsej 7,000 rreshta. Në hapin e radhës do ta shfaqim po ashtu testimin e 50 mostra të
një pasnjëshme në këtë indeks dhe do të shohim se çfarë vlera do të na shfaq sistemi pasi që
numri i të dhënave në këtë rast është shumë më i madh se në rastin që e treguam më lart.

Skenario 2:
Këtu në skenarion e dytë do të testojmë sistemin duke përdorur të dhënat ashtu siç kemi vepruar
në skenarion e parë, mirëpo këtu do të testojmë për më shumë rreshta (6879 rreshta me shumë
sesa në skenarion e parë). Këtu ne përsëri do ta përdorim Appache Jmeter që t’i testojmë
requestat dhe në fund të shohim vlerat si përgjigje në Summary Report.

Figura 6.3: Testimi i 50 mostrave në një dokument me 7000 rreshta

Ashtu siç e kemi përmendur më lartë se do të bëjmë testimin e 50 mostrave të një pasnjëshme në
indeksin me 7000 rreshta, tani në këtë figurë e shohim testin dhe rezultatet.
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Në figurën 6.3 është shfaqur testimi i bërë nga pesëdhjetë mostra të një pasnjëshme në një
dokument me 7000 rreshta të dhëna. Këtu në këtë figurë ne shohim si në atë që e patëm më lart
kemi një tabelë e cila përmban të dhënat që më parë i kemi përmendur si: Samples Std.dev,
Error%, Throughput, RecivedKB/sec, SentKB/sec, Avg.Bytes, Average, Min dhe Max. Fokusi
ynë përsëri do të jetë tek këto tri të fundit pasi që interesi ynë është që të shohim se çfarë vlera po
na kthen sistemi në rastin kur ne po kërkojmë për 50 mostra të njëpasnjëshme. Tani do të shohim
se çfarë ndryshimi do të ketë duke krahasuar vlerat që kemi marrë në rastin e parë me këto që
kemi tani. Këtu në testimin e të dhënave me 7k rreshta, koha mesatare (Average) e kthimit të
përgjigjes është – 261 ms në krahasim me rastin e parë që ishte 346 ms. Pastaj në vazhdim kemi
kohën minmale që në këtë skenario është 216 ms e që në krahasim me të parën ishte 245 ms. Dhe
krejt e fundit është koha maksimale (Max) e cila është 1900 ms, e që në rastin e parë ishte 4228
ms.
Nga këto dy testime kemi vërejtur se shpejtësia më e madhe në kthimin e informatës apo marrjen
e përgjigjes është më e shpejtë në rastin e dytë apo në rastin ku kishte 7000 rreshta të dhëna më
shumë në krahasim me tjetrin i cili kishte vetëm 211 rreshta të dhëna.
Pasi që për përdouresit që nuk paguajnë në Azure por e përdorin atë falas (si ne në këtë rast)
ekzistojnë limitet në të dhënat që mund t’i testojmë, e ne kemi mundur që të testojmë deri në
7000 rreshta të dhëna. Rezultatet e këtyre të dhënave na shtyjnë që të tregojmë në pika të shkurta
për algoritmin që e përdorin dhe funksionimin e tij.
Azure Cognitive Search mbështetet në dy algoritme:
1) Algoritmi klasik i ngjashmërisë, i përdorur nga të gjitha shërbimet e kërkimit deri në 15
korrik 2020.
2) Një zbatim i algoritmit Okapi BM25, i përdorur nga të gjitha shërbimet e kërkimit të
krijuara pas 15 korrikut.
BM25 - Ky algoritëm tenton marrjen e informacionit, pra që të paraqes renditje të kërkimit që
përputhen më mirë me pritjet e përdoruesit. Ka gjithashtu opsione konfigurimi për rregullimin e
rezultateve bazuar në faktorë të tillë si madhësia e dokumentit. Për shërbimet e reja të krijuara
pas 15 korrikut 2020, BM25 përdoret automatikisht dhe është algoritmi i vetëm i ngjashmërisë
[66].
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Gjatë një hulumtimi, krahasimi dhe analize të thellë, ne treguam se çka janë sistemet e
rekomanduara, teknikat e tyre dhe funksionimi i tyre, pastaj vazhduam me cloud computing,
ndarjet e cloud-it dhe përfunduam tek ofruesit e shërbimeve të cloud-it. Nevoja për të pasur një
sistem i cili bënë sugjerime treguam se ka ekzistuar qysh moti dhe sot shohim një avancim
jashtzakonisht të madh të këtyre. Pas kësaj me zhvillimin e IT-së, me ardhjen e cloud computing
dhe me përdorimin e shërbimeve që nuk i kemi në kompjuterin tonë e bëri një lehtësim dhe
siguri të madhe.
Në ditët e sotme, search engines nuk janë më indeks i thjeshtë i faqeve të internetit, ato po
përmisohen duke kuptuar se çfarë kërkojnë përdoruesit. Ato thuajse po e ndërrojnë pozitën e
kërkimit me atë të përgjigjes, duke i ofruar përdoruesve në mënyrë efikase atë që i nevojitet.
Intelegjenca artificiale do t’i ndihmojë search engines të kuptojnë gjuhën e njeriut duke
identifikuar kuptimin që lidhet me çdo kërkim që e bëjmë dhe po ashtu do ta shpejtojë kërkimin.
Pyetjet e kërkimit me zë ndoshta do të bëhen sfiduese mirëpo për ta kaluar këtë, përmbatja e
faqes në internet duhet që të ndërtohet në formën e pyetjeve që njerëzit mund të pyesin dhe të
fitojnë nga këto raste [67].
Në këtë temë ne ofruam një search engine duke përdorur shërbimet e cloud-it më saktësisht
Azure Cognitive Search dhe Congitive Services. Me anë të kësaj search engine ne do të mund të
kërkojmë fjalët kyqe që ndodhen brenda dataset-it që ne e kemi vendosur dhe që ndodhet në Blob
storage të Azure-s. Ne testuam disa raste dhe po ashtu me anë të disa figurave shfaqëm se për sa
milisekonda po marrim rezultatin që ne po e kërkojmë.
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